■Tab ribbon màn hình main

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | File | Hiển thị list menu file. |
| 2 | Master | Hiển thị button khởi động các màn hình master |
| 3 | Sản phẩm | Hiển thị, edit list sản phẩm, list vật liệu cấu thành, thông tin hàn |
| 4 | Phân loại | Tiến hành phân loại sản phẩm |
| 5 | Công đoạn | Hiển thị gant chart tiến độ và kế hoạch công đoạn. |
| 6 | Thành tích | Hiển thị thông tin thành tích. |
| 7 | Template | Hiển thị button hiển thị các template. |

|  |  |
| --- | --- |
| Các button master | Khởi động các màn hình master |

Master

sản phẩm

Phân loại

Công đoạn

File

Thành tích

template

Công trình

Công trường

Yard

Công việc

worker

sở thuộc

section

Công đoạn chế tác

Nơi out source

* Tab master

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

Master

Sản phẩm

Phân loại

Công đoạn

File

Thành tích

template

* Tab sản phẩm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Import REAL4 | Khởi động màn hình import của data công trình REAL4. |
| 2 | 型板/phản mẫu | Khởi động màn hình list các phản mẫu/型板 |
| 3 | Linh kiện | Khởi đọng màn hình list linh kiện |
| 4 | List sản phẩm | Hiển thị list sản phẩm |
| 5 | Linh kiện cấu thành | Hiển thị lisy linh kiện cấu thành của sản phẩm đã chọn ở list sản phẩm. |
| 6 | Thông tin hàn | Hiển thị thông tin hàn của linh kiện đã chọn ở linh kiện cấu thành. |
| 7 | Filter | Filter của工区、材種,… |

③

①

⑦

④

⑥

⑤

②

マスター

製品

仕分け

工程

ファイル

実績

帳票

Import REAL4

Filter

レ

レ

レ

レ

レ

List sản phẩm

Linh kiện cấu thành

Thông tin hàn

Phản mẫu型板

Linh kiện

* Im port data công trình của REAL4

Check sản phẩm đã được thêm mới, đã bị xóa, sản phẩm có thay đổi

Sản phẩm đang có

Sản phẩm import

Chọn data công trình REAL4

Chọn công trình của nơi import

C工事

B工事

A工事

* Tab phân loại

④

⑤

③

②

仕分け

仕分け済み

絞り込み

未仕分け

レ

レ

レ

レ

レ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân loại hàng loạt | Khởi động màn hình phân loại hàng loạt. |
| 2 | Phân loại | Hiển thị list phân loại |
| 3 | Phân loại xong | Hiển thị list sản phẩm thuộc phân loại đã chọn ở list phân loại |
| 4 | Chưa phân loại | Hiển thị list sản phẩm chưa đc phân loại |
| 5 | Filter | Filter 工区、材種,… |

①

マスター

製品

仕分け

工程

ファイル

実績

帳票

一括仕分け

マスター

製品

仕分け

工程

ファイル

実績

帳票

仕分け

* Tab công đoạn

Hiển thị thời gian kế hoạch công việc của từng phân loại bằng barchart.

Hiển thị tình hình tiến độ bằng đường lightning

Hiển thị lượng công việc bằng biểu đồ cột cho phần dưới đây

Hiển thị tên sản phẩm có trong phân loại, số lượng, độ dài,…

* Tab thành tích

Hiển thị tiến độ của từng sản phẩm

Hiển thị thành tích của từng worker

マスター

製品

仕分け

工程

ファイル

実績

帳票

Hiển thị button export các loại template

マスター

製品

仕分け

工程

ファイル

実績

帳票

* Tab template